Positive attitude towards inclusion of children with disabilities in Physical Education (PE) classes is one quite important factor for successful implementation of inclusive education. The aim of this study was to examine the predictors of attitude of the students as future PE teachers towards inclusion in PE. In this study, the predictors in the field of personality, professional competences for working with children with disabilities and certain personal characteristics (gender) were included. The sample included 221 students of the final year of studies at the Faculty of Sport and Physical Education in Belgrade, Niš and Novi Sad. In order to measure the attitude towards inclusion in PE, the instrument of Attitude Toward Inclusive Physical Education was used. In the field of personality, a trait of openness to experience was examined, which was measured using the HEXACO PI-R instrument. An additional questionnaire was also designed by which the students were asked to indicate their gender and professional competences for working with children with disabilities: their average mark during the studies, subjective assessment of the level of knowledge and skills required for working with children with disabilities acquired in the course of their studies (self-assessment of professional competence) and experience in working with children with disabilities during their professional practice. The results of multiple regression analysis showed that openness to experience, self-assessment of professional competence and gender were significant predictors. The results indicate that, during the training for teaching profession, it is necessary to develop students' specific competences required for the work in inclusive education as well as to create the teaching atmosphere which will enhance inquisitiveness and creativity as significant determinants of the trait of openness to experience.
INTRODUCTION
Teachers' positive attitude towards inclusion of children with disabilities in regular classes is one of the most important factors for quality implementation of inclusive education (Avramidis, & Norwich, 2002; Brojčin, 2013 ; O'Brien, Kudláček, & Howe, 2009). Teachers' attitudes influence both communication processes in the class and the quality of realization of teaching contents prescribed by the curriculum (Logan, & Wimer, 2013) . The studies have shown that the PE teachers who have positive attitudes towards inclusive education put more effort into teaching process which results in the improved development of children with disabilities (Elliott, 2008) . Therefore, it is very important to develop positive attitudes toward inclusive education with students as future holders of inclusive process.
Although there are various concepts of attitudes in psychology, the authors agree that they represent dispositions which may be formed and changed under the influence of different personal and social factors (e. g., Vogel, & Wanke, 2016) . Hutzler (2003) has shown, in his review study, that gender, previous experience in working with children with disabilities and perceived competence for the implementation of inclusive education were most frequently examined factors related to the PE students and teachers' attitudes towards inclusion.
The studies dealing with the relationship between gender and attitude towards inclusion in PE have not 127 presented consistent results. A number of studies have shown that female PE students and teachers had more positive attitudes towards inclusion than male PE students and teachers (Downs, & Williams, 1994 Đorđić, 2012) . Although, in literature, there are few explanations for the obtained gender differences, some authors believe that a possible reason could be in the fact that men are more oriented towards training than to teaching process, which may cause a role conflict when including children with disabilities in PE classes, which further leads to forming negative attitudes towards inclusion (Hutzler et al., 2005) .
The authors agree that perceived competence for working with children with disabilities is one of the most important factors associated with attitudes towards inclusive education (Block, & Rizzo, 1995; Hutzler, 2003; Kowalski, & Rizzo, 1996; Rizzo, & Vispoel, 1991) . The research conducted by Kowalski & Rizzo (1996) using regression analysis has shown that perceived competence is the most important predictor of positive attitudes towards inclusive PE, followed by a number of university courses devoted to inclusive education as an important predictor as well. Comparable results were obtained also by Hutzler et al., (2005) who have shown that positive attitudes towards inclusion are associated with a greater perception of self-efficacy in teaching children with disabilities in PE classes. Although the sources of perceived competence, as a complex psychological construct, may vary, it has been shown that good preparation of the PE students during educational process increases the perception of competence and confidence in their own abilities in order to implement inclusive education successfully (O'Brien et al., 2009).
The studies dealing with personal experience in working with children with disabilities as a factor related to attitudes towards inclusive PE obtained contradictory results. In some studies it has been shown that the teachers or students who have been experienced in working with children with disabilities have more positive attitudes (Folsom-Meek et al., 1999) , in some studies it has been shown that they have more negative attitudes (Downs, & Williams, 1994; Pejčić et al., 2016) , while certain studies did not show any relationship between experience and attitudes towards inclusion at all (Hutzler et al., 2005; Tubić, & Đorđić, 2012) . The authors believe that the main reason for inconsistent results may be found in the quality of experience which the teachers or students acquired during their inclusive practice: if it is perceived that teaching process is under control and if it results in positive learning outcomes the attitudes become more positive, and if it is perceived that teaching process is not under control, the attitudes remain unchanged or become even worse (Hutzler et al., 2005) .
Previous studies did not link attitudes towards inclusion of children with disabilities with personality structure. However, in many studies, it has been shown that personality structure is an important determinant for developing attitudes and prejudices. Personality trait which has shown a consistent relationship with different types of attitudes is openness to experience. In modern theories, this trait is considered one of the basic personality traits and as such it is recognized in both five-factor personality model (Costa, & McCrae, 1995) , and HEXACO model as well (Lee, & Ashton, 2004 ). Openness to experience in its positive dimension includes inquisitiveness, creativity, unconventionality and aesthetic appreciation, whereas in its negative dimension it includes conventionality, orientation towards traditional attitudes and beliefs, preference for known over unknown, rejection of new concepts and ideas and a lack of aesthetics (e. g., Lee, & Ashton, 2004) . In his extensive research, Saucier (2000) has shown that openness to experience is associated with a wide range of social attitudes. Specifically, it has been shown that the people closed to experience are prone to right-wing authoritarianism (RWA) and social dominance orientation (SDO) as well as to prejudices towards minority groups which are perceived as dangerous, derogated or different in relation to the majority (Sibley, Harding, Perry, Asbrock, & Duckitt, 2010). The authors believe that closure to experience affects that the world around us is perceived as a source of new, unknown and risky ideas threatening to jeopardize stability, which is suitable for the development of right-wing authoritarianism and social dominance orientation. As a result, negative attitudes and prejudices towards different types of minority groups have been developed (Sibley et al., 2010; Sibley, & Duckitt, 2013) . Bearing this in mind, it is reasonable to assume that this personality trait 128 may be also related to attitudes towards inclusion of children with disabilities in PE classes.
The aim of this study was to examine the predictors of attitudes of the students as future PE teachers towards inclusion of children with disabilities in physical education classes. The predictors in the field of personality, professional competences for working with children with disabilities and certain personal characteristics (gender) were included. The predictor in the field of personality was a trait of openness to experience. Professional competences for working with children with disabilities were examined through the students' average mark in the course of their studies, subjective assessment of the level of knowledge and skills required for working with children with disabilities acquired during the studies (self-assessment of professional competence) and experience in working with children with disabilities.
МЕTHOD Participants
The sample of this research included 221 students of the final year (the fourth year of academic and master degree studies) at the three Faculties of Sport and Physical Education in Serbia. The sample included 99 (44.8%) students from Belgrade, 58 (26.2%) students from Nis and 64 (29%) students from Novi Sad. According to gender, the sample included 128 (57.9%) male students and 93 (42.1%) female students.
Instruments and variables
In order to measure the students' attitudes towards inclusion of children with disability in Physical Education classes the instrument Attitude Toward Inclusive Physical Education -ATIPE (Hutzler et al., 2005) was used, and it was adapted by Đorđić et al. for the purposes of the research in Serbian. This instrument consisted of 15 items accompanied by a fourpoint Likert type scale. The factor structure of the instrument (analysis of the main components) used in this research showed a one-factor solution which explained 39% of variance, justifying the overall score on the scale. The score on ATIPE scale is expressed by the mean value of the responses to all the items, and a higher score indicates more positive attitudes towards inclusion of children with disability in PE classes. Reliability of the instrument (Cronbah α) in this study was .87.
Openness to experience was measured using the instrument HEXACO PI-R (Lee, & Ashton, 2004) . A sub-scale measuring this trait consisted of 16 items including four fields: aesthetic appreciation, inquisitiveness, creativity and unconventionality. Each item was accompanied by a five-point Likert type scale. The score was expressed by the average value of responses to all the items, and a higher score indicates a greater openness to experience. Cronbah α measure of reliability in this study was .81.
A questionnaire was designed to collect general information about the subjects (gender, place and year of studies) and their professional competence for working with children with disabilities. The students' professional competences were assessed through their success during the studies, subjective assessment of the level of knowledge and skills required for working with children with disabilities that they have acquired in the course of their studies (self-assessment of professional competence) and through the experience in working with children with disabilities. The students' performance during the studies was operationalized by their average mark. Self-assessment of professional competence was measured by the following question:"Please, rate the extent of your knowledge and skills required for working with children with disabilities that you have acquired during previous education on a scale from 1 to 5 ", where 1 meant that they have acquired no knowledge or skills and 5 meant that they have acquired all the required knowledge. The experience in working with children with disabilities was measured by the following question:" Have you ever, during your professional practice or other activities at your faculty, had a chance to work in a class including a child with disability?", where the students responded with YES or NO.
Procedure
Filling in the questionnaire lasted between 10 and 15 minutes. The participation in this research was voluntary and anonymous.
Statistical analysis
The data were processed by descriptive analysis (arithmetic mean, standard deviation, minimum and maximum value, frequency, percentage) and by concluding statistics (regression analysis). Table 1 shows the results of descriptive statistics (minimum, maximum, arithmetic mean and standard deviation) for individual items of the ATIPE scale. The presented data have been presented in non-recoded values. In further analyses, the items formulated in negative forms were recoded so that a higher score indicates a more positive attitude. Note: Min -minimum, Max -maximum, M -Mean, SD -standard deviation Table 2 shows descriptive indicators for the entire ATIPE scale, openness to experience, average mark during the studies and self-assessment of the level of knowledge and skills required for working with children with disabilities. The obtained values of standardized skewness and standard kurtosis have shown that there was no significant deviation from the normal distribution for all the specified variables. When asked about their experience in working with children with disabilities 127 (57.5%) subjects answered that they had some experience in working with these children, while 94 (42.5%) subjects said they did not have any such experience. Multiple regression analysis (enter) was performed where attitude towards inclusion was a criterion variable, and openness to experience, average mark during the studies, experience in work with children with disabilities, self-assessment of professional competence for inclusive education and the subjects' gender were predictor variables. The results have shown that the regression function was statistically significant, R = .38, R 2 = .14, F(5, 215) = 7.07, p < . 01, and openness to experience, self-assessment of professional competence and gender were pointed out as significant predictors (Table 3 ). Openness to experience and self-assessment of professional competence were in a positive correlation with attitude towards inclusion, whereas a sign of the partial correlation (β) between gender and attitude towards inclusion indicates that male subjects had more positive attitudes towards inclusion than female ones. 
RESULTS

DISCUSSION
The authors who deal with inclusive education agree that teachers' positive attitude towards inclusion of children with disabilities in regular classes is one of the essential factors for successful implementation of this process (Avramidis, & Norwich, 2002; Brojčin, 2013 ; O'Brien et al., 2009). Regarding that attitudes represent psychological dispositions that may be formed and changed under the influence of numerous factors, different studies in the field of PE have dealt with determining the factors related to teachers and students' attitudes towards inclusive education. The results of these studies have shown inconsistent findings. Bearing this in mind, the main aim of this research was to examine the predictors of attitudes of the students as future holders of inclusive process towards inclusion of children with disabilities in PE classes.
The results of descriptive statistics have shown that the students expressed moderately positive attitudes towards inclusion of children with disabilities in PE classes, which is in accordance with the results of previous studies where the ATIPE scale was used and that were conducted in students (Tubić, & Đorđić, 2012) , PE teachers (Tubić, & Đorđić, 2012 ; Pejčić et al., 2016) and teachers (Đorđić et al., 2014) . Descriptive indicators of the responses to individual questions of the ATIPE scale have shown that the students mostly agreed with the statements that emphasize positive values of inclusion and the benefit that children with disabilities may obtain by their inclusion in regular teaching process. However, the students also agreed with those statements that emphasize a lack of time and resources required for the quality work in a class including a child with disability. These results are also consistent with the results of previous studies which have shown that PE teachers generally support a concept of inclusion, but they point out a lack of time and resources as the main obstacle for the implementation of inclusive programs (Block In this research, the predictors of students' attitudes towards inclusion of children with disabilities in PE classes included the field of basic personality structure (a trait of openness to experience), professional competences for working with children with disabilities (average mark during studies, self-assessment of professional competence and experience in working with children with disabilities) and certain personal characteristics of the students (gender). Multiple regression analysis has shown that significant predictors of the students' attitudes are: openness to experience, self-assessment of professional competence and students' gender.
Previous studies have not linked attitude towards inclusion of children with disabilities in PE classes and personality structure. The results of this research have shown that openness to experience, defined by HEXACO model (Lee, & Ashton, 2004) , was a significant predictor of positive attitude towards inclusion. This result is consistent with the results of the studies that showed that a negative dimension of this trait, i.e. closure to experience, is related to a tendency to develop prejudices and negative attitudes towards different minority groups, including the groups that are perceived as derogated and rejected by social community (Sibley et. al., 2010) . According to the authors, closure to experience affects the fact that the world around us is perceived as a source of new ideas threatening to jeopardize stability of the current order, which results in the development of right-wing authoritarianism and social dominance orientation, and thus, negative attitudes towards minority groups (Sibley et. al., 2010) . The results of this study indicate that basic personality structure should also be considered when discussing the constituent elements of attitude towards inclusion. Although personality structure is not directly subject to pedagogical interventions, it is still possible to create the atmosphere that enhances students' inquisitiveness and creativity i.e. the traits essential for openness to experience, during teaching process. In the future, studies should also examine predictive value of other personality traits which could be significant for creating positive attitudes towards inclusion, such as agreeableness.
In this study, professional competences of the students as future PE teachers were operationalized by their average marks during the studies, self-assessment of professional competence and experience in working with children with disabilities during their previous professional practice. The results have shown that self-assessment of professional competence was the only significant predictor from this group of variables. The students who assessed that they have acquired enough knowledge and skills required for working with children with disabilities expressed more positive attitudes towards inclusive physical education. It is important to note that self-assessment of professional competence had the greatest partial correlation with attitude towards inclusion in relation to all the examined variables, i.e. it is the most significant predictor of attitude towards inclusion of children with disabilities in PE classes. These results are consistent with the results of previous studies which have indicated that the perceived professional competence for working with children with disabilities is of utmost importance for forming positive attitudes towards inclusion in PE classes (Block, & Rizzo, 1995; Hutzler, 2003; Kowalski, & Rizzo, 1996 ; Rizzo, & Vispoel, 1991). The finding that attitude towards inclusion was not associated with the average mark during the studies indicates that general educational competences are less important for developing positive attitude towards inclusion of children with disabilities in PE classes than the development of specific competences required for the work in inclusive education. The results of the studies showing that positive attitude towards inclusion of children with disabilities in PE classes is associated with a number of university courses for students devoted to inclusive education (Block, & Rizzo, 1995) and professional training for teachers (Avramidis, Bayliss, & Burden, 2000a,b) also support this conclusion. The authors believe that, during the preparation for inclusive teaching process, in addition to theoretical knowledge, it is very important to provide the students with practical examples and recommendations, regarding the type and degree of a child's disability (Hutzler, 2003 Đorđić, 2012) . Some authors believe that such inconsistent findings reflect differences in the quality of experience acquired by the teachers and students during their work with children with disabilities, which is reflected in a level of the perceived control over teaching process and the learning outcomes that result from it (Hutzler et al., 2005) . Bearing this in mind, future studies should examine, in more detail, a role of personal experience in forming attitude towards inclusion in PE classes, taking into account the quality of teaching process in working with classes including children with disabilities.
Previous studies dealing with the relationship between the gender of teachers and students and their attitudes towards inclusive PE have shown that women have more positive attitudes than men ( . Contrary to these findings, in this research it has been shown that male students expressed more positive attitudes towards inclusion in PE classes compared to female students. Since it is the first finding of this kind, the obtained results should be verified in further studies.
CONCLUSION
The results of this study have shown that the students as future PE teachers expressed moderately positive attitudes towards inclusion of children with disabilities in PE classes, but also that there is a space for further improvement. Openness to experience, self-assessment of professional competence for working with children with disabilities and gender were found significant predictors of attitude towards inclusion. Regarding that self-assessment of professional competence for working in inclusive education is the most significant predictor of the attitude, it is necessary to develop specific competences required for working with children with disabilities in PE classes, during the process of students' preparation for future educational work. In addition to theoretical knowledge of inclusive education the students should be provided with practical examples and appropriate methods for working with children with disabilities, taking into account the specificities of physical education teaching. Additionally, bearing in mind the significance of openness to experience for forming students' positive attitude towards inclusive physical education, it is necessary to create the teaching atmosphere which will enhance students' inquisitiveness and creativity.
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PRÄDIKTOREN DER EINSTELLUNG VON STUDENTEN ZUR INKLUSION VON KINDERN MIT ENTWICKLUNGSSTÖRUNGEN IN DEN SPORTUNTERRICHT
Сажетак
Позитиван став према укључивању деце са развојним сметњама у наставу физичког васпитања (ФВ) је веома важан фактор за успешну реализацију инклузивног образовања. Циљ истраживања био је да се испитају предиктори става студената, будућих наставника ФВ, према инклузији у ФВ. Укључени су предиктори из домена личности, стручних компетенција за рад са децом са развојним сметњама и појединих персоналних карактеристика (пол). Истраживањем је обухваћен 221 студент завршних година студија Факултета спорта и физичког васпитања у Београду, Нишу и Новом Саду. За мерење става према инклузији у ФВ употребљен је инструмент Attitude Toward Inclusive Physical Education. Из домена личности испитана је особина отвореност за искуства, која је мерена инструментом HEXACO PI-R. Конструисан је и додатни упитник у коме су постављена питања о полу студената и стручним компетенцијама за рад са децом са развојним сметњама: просечна оцена током студија, субјективна процена нивоа знања и вештина за рад са децом са развојним сметњама које су стекли током студија (самопроцена стручне компетентности) и искуство у раду са децом са развојним сметњама током стручне праксе. Резултати мултипле регресионе анализе су показали да се као значајни предиктори издвајају отвореност за искуства, самопроцена стручне компетентности и пол. Током припреме за наставнички позив потребно је код студената развијати специфичне комптенције које су потребне за рад у инклузивном образовању, као и стварати наставну климу која подржава радозналост и креативност као битне одреднице, особине, отворености за нова за искуства.
Kључне речи: ОБРАЗОВАЊЕ / ЛИЧНОСТ / КОМПЕТЕНЦИЈЕ / УЧЕНИЦИ
УВОД
Позитиван став наставника према укључива-њу деце са развојним сметњама у редовну наста-ву је један од најзначајних фактора за квалитетну реализацију инклузивног образовања (Avramidis & Norwich, 2002; Brojčin, 2013 ; O'Brien, Kudláček, & Howe, 2009). Ставови наставника утичу како на комуникационе процесе у одељењу, тако и на квалитет реализације наставних садржаја који су прописани курикулумом (Logan, & Wimer, 2013) . Истраживања су показала да наставници фи-зичког васпитања (ФВ) који имају позитивније ставове према инклузивном образовању улажу више труда у наставни процес, и резултира већим напретком деце са развојним сметњама (Elliott, 2008) . Имајући ово у виду, веома је важно да се код студената, будућих носилаца инклузивног процеса, развијају позитивни ставови према ин-клузивном образовању.
Иако у психологији постоје различите концеп-ције ставова, аутори се слажу да они представља-ју диспозиције које се могу формирати и мењати под утицајем различитих персоналних и социјал-них фактора (e. g., Vogel, & Wanke, 2016) . Хацлер (Hutzler. 2003 ) је у прегледној студији показао да су пол, претходно искуство у раду са децом са ра-звојним сметњама и опажена компетентност за реализацију инклузивног образовања најчешће испитивани фактори који су повезани са ставо-вима према инклузији код наставника и студена-та физичког васпитања.
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Истраживања која су се бавила повезаношћу пола и става према инклузији у ФВ нису дала до-следне резултате. У једном броју истраживања је показано да наставници и студенти ФВ жен-ског пола имају позитивније ставове према ин-клузији од наставника и студената мушког пола (Downs, & Williams, 1994 Истраживања која су се бавила личним ис-куством у раду да децом са развојним сметњама као фактором који је повезан са ставовима према инклузији у наставу ФВ дала су контрадикторне резултате. У неким истраживањима је добијено да наставници или студенти који су имали иску-ства у раду са децом са развојним сметњама има-ју позитивније ставове (Folsom-Meek et al., 1999), у неким да имају негативније ставове (Downs, & Williams, 1994 ; Pejčić et al., 2016), док у једном бро-ју истраживања није добијена повезаност између искуства и ставова према инклузији (Hutzler et al., 2005; Tubić, & Đorđić, 2012) . Аутори сматрају да основни разлог за неконзистентне резултате лежи у квалитету искустава које су наставници и студенти имали током инклузивне праксе: уколи-ко се опажа да је наставни процес под контролом и уколико резултира позитивним образовним ис-ходима ставови постају позитивнији, а уколико се доживљава да наставни процес није под кон-тролом, ставови остају непромењени или се по-горшавају (Hutzler et al., 2005) .
Претходна истраживања нису доводила у везу ставове према инклузији деце са развојним смет-њама и структуру личности. Ипак, у многоброј-ним истраживањима је показано да је структура личности важна детерминанта за развијање ставо-ва и предрасуда. Особина личности која је у доса-дашњим истраживањима показала доследну везу са различитим врстама ставова је отвореност за искуства (eng. Openess to experiences). Ова особина се у савременим теоријама сматра једном од базич-них димензија личности, и као таква је препозна-та како у петофакторском моделу личности (eng. Five factor model) (Costa, & McCrae, 1995) , тако и у HEXACO моделу (Lee, & Ashton, 2004) . Отворе-ност за искуства на свом позитивном полу обухва-та радозналост, креативност, спремност да се усво-је нове, неконвенционалне идеје и развијен осећај за естетику, док на свом негативном полу обухва-та конвенционалност, склоност традиционалним ставовима и уверењима, преференцију познатог над непознатим, неприхватање нових концепа-та и идеја и недостатак осећаја за естетику (e. g., Lee, & Ashton, 2004) . У екстензивном истраживању Саусир (Saucier, 2000) показао да је отвореност за искуства повезана са широким спектром социјал-них ставова. Специфично, показано је да су особе које су затворене за искуства склоне десничарској ауторитарности (eng. Right-Wing Authoritarianism -RWA) и оријентацији ка социјалној доминацији (eng. Social Dominance Orientation -SDO), као и предрасудама према мањинским групама које се опажају као опасне, одбачене, или другачије у од-носу на већину (Sibley, Harding, Perry, Asbrock, & Duckitt, 2010). Аутори сматрају да затвореност за искуства утиче на то да се свет око себе посматра као извор нових, непознатих и ризичних идеја, које прете да угрозе стабилност, што погодује ра-звијању десничарског ауторитаризма и склоности ка социјалној доминацији. Као последица овога, развијају се негативни ставови и предрасуде према различитим врстама мањинских група (Sibley et al., 2010; Sibley & Duckitt, 2013) . Имајући ово у виду, оправдано је претпоставити да ова особина лично-сти може бити повезана и са ставовима према ин-клузији деце са развојним сметњама у наставу ФВ.
Циљ овог истраживања је да се испитају пре-диктори ставова студената, будућих наставника физичког васпитања, према инклузији деце са развојним сметњама у наставу физичког васпи-тања. Укључени су предиктори из домена лич-ности, стручних компетенција за рад са децом са развојним сметњама и појединих персоналних карактеристика (пол). Предиктор из домена лич-ности је особина отвореност за искуства. Стручне компетенције за рад са децом која имају развојне сметње испитиване су преко просечне оцене то-ком студија, субјективне процене нивоа знања и вештина за рад са децом са развојним сметњама које су стекли током студија (самопроцена струч-не компетентности) и искуства у раду са децом са развојним сметњама.
МЕТОД Узорак испитаника
Истраживањем је обухваћен 221 студент завр-шних година (четврта година основних академ-ских и мастер студија) са три Факултета спорта и физичког васпитања у Србији. У узорак је ушло 99 (44.8%) студената из Београда, 58 (26.2%) из Ниша и 64 (29%) студента из Новог Сада. Према полној структури, узорак је чинило 128 (57.9%) студената мушког и 93 (42.1%) женског пола.
Инструменти и варијабле
За мерење ставова студената према инклузији деце са развојним сметњама у наставу физичког васпитања употребљен је инструмент Attitude Toward Inclusive Physical Education -ATIPE (Hutzler et al., 2005) , а који су за потребе испи-тивања на српском језику адаптирали Ђорђић и сарадници (Đorđić, Tubić, & Protić, 2014) . Овај инструмент се састоји од 15 ставки праћених че-творостепеном скалом Ликертовог типа. Провера факторске структуре инструмента (анализа глав-них компоненти) у овом истраживању показала је једнофакторско решење, које објашњава 39% варијансе, што оправдава рачунање општег ско-ра на скали. Скор на скали ATIPE се изражава просечном вредношћу одговора на све ставке, а већи скор указује на позитивније ставове према инклузији деце са развојним сметњама у наставу ФВ. Поузданост инструмента (Cronbah α) у овом истраживању износила је .87.
Особина отвореност за искуства мерена је инструментом HEXACO PI-R (Lee, & Ashton, 2004) . Субскала која мери ову особину састоји се од 16 ставки које обухватају четири домена: естетска осетљивост (eng. Aestethic Appreciation), радозналост (eng. Inquisitiveness), креативност (eng. Creativity) и неконвенционалност (eng. Unconventionality). Свака ставка праћена је пе-тосепеном скалом Ликертовог типа. Скор се из-ражава просечном вредношћу одговора на све ставке, а већи скор означава већу отвореност за искуства. Cronbah α мера поузданости у овом ис-траживању износила је .81.
За прикупљање општих података о испитани-цима (пол, место студирања и година студија) и њиховој стручној компетентности за рад са децом са развојним сметњама конструисан је упитник. Стручне компетенције студената процењене су преко успешности током студирања, субјективне процене нивоа знања и вештина за рад са децом са развојним сметњама које су стекли током студија (самопроцена стручне компетентности) и искуства у раду са децом са развојним сметњама. Успешност током студирања операционализована је просеч-ном оценом. Самопроцена стручне компетентности мерена је питањем "На скали од 1 до 5 процените у којој мери сте током претходног школовања стекли знања и вештине за рад са децом са развојним смет-њама?", где 1 значи да знања и вештине уопште нису стекли, а 5 значи да су стекли сва потребна знања. Искуство у раду са децом са развојним сметњама мерено је питањем "Да ли сте до сада, током стручне праксе или других активности на факултету, имали прилику да радите у одељењу у које је укључено дете са развојним сметњама?", при чему су студенти од-говарали са ДА или НЕ.
Поступак
Истраживање је спроведено електронским пу-тем (eng. online). Попуњавање упитника трајало је између 10 и 15 минута. Истраживање је било добровољно и анононимно.
Обрада података
Подаци су обрађени дескриптивном статисти-ком (аритметичка средина, стандардна девијаци-ја, минимална и максимална вредност, фреквен-ца, проценат) и статистиком закључивања (регре-сиона анализа).
РЕЗУЛТАТИ
У Табели 1 приказани су резултати дескрип-тивне статистике (минимум, максимум, аритме-тичка средина и стандардна девијација) за поједи-начне ставке скале ATIPE. Подаци су приказани на нерекодираним вредностима. У даљим анали-зама, ставке које су формулисане у негативном облику су рекодиране, тако да већи скор означава позитивнији став. Спроведена је мултипла регресиона анализа (enter), у којој је критеријумска варијабла став према инклузији, а предикторске варијабле осо-бина отвореност за искуства, просечна оцена то-ком студирања, искуство у раду са децом са ра-звојним сметњама, самопроцена стручне компе-тентности за рад у инклузивној настави и пол ис-питаника. Резултати су показали да је регресиона функција статистички значајна, R = .38, R 2 = .14, 
ДИСКУСИЈА
Аутори који се баве инклузивним образовањем слажу се да је позитиван став наставника према укључивању деце са развојним сметњама у редовну наставу један од кључних фактора за успешну реа-лизацију овог процеса (Avramidis, & Norwich, 2002; Brojčin, 2013 ; O'Brien et al., 2009). Узимајући у обзир да су ставови психолошке диспозиције које се могу формирати и мењати под утицајем многобројних чинилаца, различита истраживања у области ФВ су се бавила утврђивањем фактора који су повезани са ставовима наставника и студената према инклузив-ном образовању. Резултати ових истраживања дали су неконзистентне резултате. Имајући ово у виду, основни циљ овог истраживања био је да се испи-132 сечном оценом током студија указује на то да су за развијање позитивног става према укључивању деце са развојним сметњама у наставу ФВ општео-бразовне компетенције мање важне од развијања специфичних компетенција потребних за рад у ин-клузивном образовању. У прилог оваквом закључ-ку су и резултати истраживања која су показала да је позитиван став према инклузији деце са ра-звојним сметњама повезан са бројем факултетских курсева посвећених инклузивном образовању код студената (Block, & Rizzo, 1995) и стручних семи-нара, код наставника (Avramidis, Bayliss, & Burden, 2000a,b). Аутори сматрају да је током припреме за инклузивни процес, поред теоријских знања, ве-ома важно студентима понудити конкретне при-мере и препоруке, узимајући у обзир тип и степен развојне сметње коју дете има (Hutzler, 2003) .
Искуство у раду са децом са развојним смет-њама у настави ФВ које су студенти имали током стручне праксе није се показало као значајан пре-диктор става према инклузији. Претходна истра-живања која су се бавила личним искуством као фактором који може утицати на ставове према инклузији у ФВ нису дала конзистентне резулта-те. У неким истраживањима је показано да је лич-но искуство у раду са децом са развојним смет-њама повезано са позитивнијим ставовима према инклузији у ФВ (Folsom-Meek et al., 1999), у неким да је оно повезано са негативнијим ставовима (Downs, & Williams, 1994 ; Pejčić et al., 2016), док у једном броју истраживања није показана пове-заност између искуства и става према инклузији (Hutzler et al., 2005; Tubić, & Đorđić, 2012) . Поје-дини аутори сматрају да овакви неконзистенти налази одражавају разлике у квалитету искустава које су наставници и студенти имали током рада са децом са развојним сметњама, а које се огледа у степену доживљаја контроле наставног процеса и образовним исходима који из њега следе (Hutzler et al., 2005) . Имајући ово у виду, у наредним ис-траживањима би требало детаљније испитати улогу личног искуства у формирању става према инклузији у ФВ узимајући у обзир квалитет на-ставног процеса у раду са одељењима у која су укључена деца са развојним сметњама.
Претходна истраживања која су се бавила по-везаношћу пола наставника и студената и ставова према инклузији у ФВ су показала да жене има-ју позитивније ставове од мушкараца (Downs, & Williams, 1994 Супротно од ових налаза, у овом истраживању је показано да студенти мушког пола исказују по-зитивније ставове према инклузији у ФВ од сту-дената женског пола. Узимајући у обзир да је ово први налаз овог типа, добијене резултате треба проверити у даљим истраживањима.
ЗАКЉУЧАК
Резултати овог истраживања су показали да студенти, будући наставници ФВ, показују умере-но позитивне ставове према инклузији деце са ра-звојним сметњама у наставу ФВ, али и да постоји простор за њихово даље побољшање. Као значај-ни предиктори става према инклузији издвојили су се особина отвореност за искуства, самопро-цена стручне компетентности за рад са децом са развојним сметњама и пол. Узимајући у обзир да је самопрецена стручне компетентности за рад у инклузивном образовању најзначајнији предик-тор става, потребно је током процеса припреме студената за будући наставни рад развијати спе-цифичне компетенције које су потребне за рад са децом са развојним сметњама у ФВ. Поред теориј-ских знања о инклузивном образовању, студен-тима би требало пружити конкретне примере и одговарајуће методичке поступке у раду са децом са развојним сметњама, узимајући у обзир спе-цифичности наставе физичког васпитања. Поред овога, имајући у виду значај особине отвореност за искуства за формирање позитивног става сту-дената према инклузивном физичком васпитању, потребно је развијати наставну климу која ће по-државати радозналост и креативност студената.
Рад је део пројеката "Ефекти примењене фи-зичке активности на локомоторни, метаболички, психосоцијални и васпитни статус популаци-је Р Србије" (бр III-47015) и " Идентификација, мерење и развој когнитивних и емоционалних компетенција важних друштву оријентисаном на европске интеграције (бр.179018) чију реализа-цију финансира Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије.
